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ABSTRAKT
Tema e titulluar “Portalet në Kosovë dhe ndikimi i Fake News”, pos që është fushë e re dhe
veprimtari e re e sjelljes së medieve online, ajo në radhë të parë është e vlefshme për të parë dhe
analizuar tërë këtë rol mediatik që po dominon kohëve të fundit në mediat online. Dega e Medias
dhe Komunikimit në UBT do të pasurohej me këtë punim diplome sepse Lajmet e Rreme tashmë
po bëhen gjithnjë e më shumë të pranishme në portalet kosovare dhe si të tilla përmes tyre po
viktimizohet publiku.
Fake News nuk është më risi, por domosdoshmëri për ndryshim të kursit dhe një qasje shumë më
serioze dhe më rigoroze. Ne çdo ditë jetojmë dhe i përjetojmë këto lajme dhe jemi bërë imun ndaj
tyre. Përmes këtij punimi, do të tregohet ndikimi që kanë Fake News tek portalet kosovare. Sa janë
të pranishme Fake News në portalet kosovare dhe rrjetet sociale në Kosovë, si trajtohen ato nga
publiku, kush janë viktimë të këtyre lajmeve, cilat portale janë më shumë të pritura për të
“avancuar” këtë ndikim të Fake News, si po tentohet vjedhja e të dhënave të përdoruesve të
internetit përmes artikujve të rremë dhe cilat janë faqet fiktive që po prodhojnë lajme të rreme.
Gjithashtu do të ofrohen opinione, deklarata, analiza të huaja e vendore dhe raport nga Këshilli i
Mediave të Shkruara të Kosovës rreth padive ose ankesave që lidhen me Fake News. Një analizë
më e thukët do të referohet tek standardet e portaleve, verifikimi i këtyre lajmeve, dominimi i tyre,
rasti i Ismail Kadaresë, fuqia e tyre, dëmet që sjellin ato në publik dhe për vetë portalet.
Në hyrje të punimit do të shtjellohet koncepti profesional se çka janë Fake News, historiku i tyre,
prejardhja, kategorizimi dhe ndikimi i tyre jo vetëm në vend por edhe në fushën globale. Në këtë
punim do të trajtohen shembuj konkret që lidhen me rastet e portaleve kosovare.

I

MIRËNJOHJE/FALËNDERIME
Ky punim diplome përmbyll një rrugëtim tre vjeçar në përpjekjen për të mësuar dhe studiuar
mediat dhe komunikimin. Padyshim se përgjatë këtyre tri viteve, ka qenë e nevojshme përkrahja
si nga familja ashtu edhe nga shoqëria, kolegët dhe profesorët e UBT-së, aty ku u kryen këto vite
studimi.
Nisur nga kjo, një falënderim i veçantë i takon familjes time e cila më ka përkrahur qysh prej
fillimit, prej idesë për të studiuar në UBT e deri tek përkrahja morale dhe financiare. Normalisht,
këto vite studimi nuk do të ishin njësoj sikur mos të kishim krijuar miqësi të mrekullueshme me
njerëzit që i njoha aty, andaj një falënderim i veçantë shkon edhe për të gjithë kolegët e grupit të
cilët në njërën mënyrë apo tjetrën, i bënë këto vite studimi të paharrueshme për mua.
Falënderoj profesorët e UBT-së për të gjitha mësimet dhe këshillat e tyre, në veçanti profesorin
dhe mentorin tim Musa Sabedini për ndihmën rreth temës së diplomës dhe përkrahjes së tij të
vazhdueshme, pastaj profesorin dhe dekanin e këtij drejtimi Ferid Selimi dhe të gjithë profesorët
e tjerë me të cilët punuam gjatë këtyre tri viteve studimi për t’u avancuar në fushën e medias dhe
komunikimit.
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1. HYRJE
“Koreja e Veriut ka mbrojtur epitetin e të parit në botë në futboll, duke e mposhtur Brazilin 8:1 në
finalen e mbajtur në Maracana”, ky ishte lajmi i rremë që një kanal televiziv korean e dha në vitin
2014, kur po mbahej Kampionati Botëror i Futbollit në Brazil.

(shih,

https://www.youtube.com/watch?v=Dx9LnlFuYOk )
Ky lajm mashtroi një popull të tërë, duke i bërë që të besonin se Gjermania nuk është kampion
bote, por Koreja e Veriut. Një tjetër transmetim i mëhershëm nga po ky kanal, iu tregonte
shikuesve se ekipi i vendit të tyre ka deklasuar Japoninë 7-0, SHBA-në 4-0 dhe Kinën 2-0, duke
arritur kështu finalen e Kupës së Botës. (shih, http://www.telegraph.co.uk/sport/football/worldcup/video/10964529/North-Koreas-fake-World-Cup-final.html)
Transmetimi madje shfaqte Kim Jong-un duke qëndruar para një grupi tifozësh të futbollit, të cilët
brohorisnin për triumfin e ekipit të vendit të tyre. Metro, një gazetë online në Mbretërinë e
Bashkuar dhe CBC, një kanal televiziv në Kanada, patën rënë pre e videos së këtij raportimi të
publikuar në YouTube, për të cilën më vonë Yahoo Sport tha se është e rreme.
Fake News (apo lajmet e rreme) është zgjedhur termi i vitit 2017 në fjalorin Collins. (shih
https://www.collinsdictionary.com/woty)
Siç përcaktohet nga Collins, “lajm i rremë” do të thotë “informacion i rremë, shpesh sensacional,
i shpërndarë nën maskën e raportimit të lajmeve”.
Nisur nga këto, në këtë punim të diplomës do të trajtohet në përgjithësi ky fenomen që ka pushtuar
botën viteve të fundit sidomos me ardhjen e rrjeteve sociale, duke marrë shembuj të ndikimit të
këtyre lajmeve në shoqëri, si në vendet perëndimore ashtu edhe në vendin tonë, qëllimet e këtyre
lajmeve, efektet që kanë arritur ato dhe mënyrën se si shtetet, rrjetet sociale dhe mediat në
përgjithësi po përpiqen ta luftojnë këtë fenomen.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
2.1. Lajmet e rreme, definicioni dhe historiku
“Fake News” edhe pse për shumicën prej nesh mund të jetë diçka e re, në fakt nuk është. Lajmet e
rreme kanë ekzistuar qysh nga shpikja e shtypshkronjës së Gutenbergut. Rrjetet sociale thjeshtë
kanë arritur që, si çdo lajm tjetër, t’i përhapin lajmet e rreme në një shpejtësi më të madhe. Sipas
fjalorit ndërkombëtar të Kembrixhit, “Fake News” do të thotë ngjarje të rreme që duken si lajme,
që përhapen në internet ose në media të tjera, zakonisht për të ndikuar në pikëpamje politike. (shih,
https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/fake-news#dataset-cald4)
Lajmi i rremë nuk është një fenomen i kohëve të fundit apo “Epokës Digjitale”. Kur flasim për
lajmet e rreme, duhet të bëjmë disa sqarime. Ka shumë shembuj të lajmeve të rreme, të prodhuara
përgjatë historisë prej ekzistimit të shtypshkronjës, letrës së bardhë dhe ngjyrës së zezë.
Për shembull, një artikull i “The Social Historian” mbi lajmet e rreme, jep 10 shembuj të mirë të
lajmeve të rreme nga historia. (shih, https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/)
Artikulli në fjalë kujton një ngjarje në vitet 1700 gjatë kulmit të rebelimit të Jakobit në Britaninë
e Madhe, me njerëz të dyshimtë që shtypën lajme të rreme, madje duke shkuar aq larg sa të
raportonin se Mbreti Xhorxh II ishte i sëmurë dhe në prag të vdekjes, në përpjekje për të
destabilizuar mbretërinë. Një lajm i tillë i rremë u ripublikua edhe nga gazetat me reputacion, duke
e bërë të vështirë dallimin e të vërtetës nga gënjeshtra.
Pavarësisht se sa moti duket tani, shtypja e lajmeve të rreme për mbretërinë nuk ishte diçka e re
madje as në vitet 1700. Në vitin 1694, një printues me emrin William Anderton, u akuzua dhe
ekzekutua për tradhti të lartë, kur publikoi dy traktate të dizajnuara për të nxitur popullsinë të çohej
kundër mbretit, duke bërë thirrje për rivendosjen e mbretit të mëvonshëm Xhejms. (shih,
https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/)
Më 21 gusht të vitit 1835, The New York Sun kishte publikuar disa artikuj rreth zbulimit të jetës
në hënë. Këto shkrime iu atribuuan në mënyrë të rreme një astronomi të mirënjohur të kohës, të
quajtur John Herschel. Artikulli raportonte se Herschel kishte bërë këto zbulime duke vazhduar të
përshkruante në detaje të besueshme shkencore se si u bë zbulimi. U përshkruan forma të jetës së
çuditshme, banorëve të hënës, madje edhe duke pikturuar një pamje fantastike.
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Pas arritjes së qëllimit të tyre për të fituar sa më shumë abonentë (lexues) të rinj në gazetën e tyre
në gusht, gazeta njoftoi në shtator se lajmet rreth zbulimit të jetës në hënë nuk kishin qenë asgjë
më shumë sesa një mashtrim.
Gjithashtu, në pranverën e vitit 1917, kur Lufta e Parë Botërore ishte përhapur në të gjithë Evropën,
të dyja gazetat në Londër, Times dhe Daily Mail, publikuan artikuj nga “burime anonime” që
pretendonin se kishin vizituar një fabrikë në Gjermani, në të cilën u tha se nxirrej glicerinë nga
kufomat

e

të

rënëve

për

të

bërë

sapun

dhe

margarinë.

(shih,

https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/)
Më vonë, jo shumë kohë pas luftës, kjo histori i është atribuuar M17 (Forcave të Armatosura të
Amerikës). Ishte zbuluar se gjatë luftës ishin 13 oficerë dhe 25 shkrimtarë të paguar, të cilët
përhapën këtë histori të rreme përmes gazetave, duke përfshirë edhe Hugh Pollard, si një
korrespondent i veçantë për Daily Express.
Kjo ngjarje e tmerrshme ishte vetëm një nga mijëra të raportuara nga palët e luftës. Një shembull
tjetër është makina gjermane e propagandës. Ministri francez i luftës raportoi më 1914 se
gjermanët ishin duke botuar lajme të rreme kinse parlamenti francez kishte votuar kundër luftës
dhe se Presidenti i Republikës ishte vrarë.
Një tjetër lajm i rremë klasik ishte ai i një sulmi të supozuar alien mbi Amerikën. Të dielën e 30
tetorit, 1938, Rrjeti i Radiodifuzionit të Kolumbisë, transmetoi një ngjarje të rreme, të përshtatur
nga novela e HG Wells, Lufta e Botëve, e vitit 1898. Gjatë transmetimit, dy e treta e tregimit u
transmetua në radio si një sërë lajmesh të fundit dhe efekti ishte aq realist sa shumë dëgjues bënë
panik,

duke

besuar

se

po

ndodhte

me

të

vërtetë

një

pushtim

alien.

(shih,

https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/)
Lajmi filloi me një ndërprerje të transmetimit të programit të rregullt, duke njoftuar se një profesor
kishte vërejtur një seri shpërthimesh të gazit në Mars. Më vonë, një buletin deklaroi se një meteor
kishte rënë në Nju Xhersi, duke vrarë 15,000 njerëz. Një tjetër lajm kundërshtoi të parin, duke
thënë se meteori ishte në të vërtetë një objekt cilindrik që përmbante krijesa të çuditshme nga
Marsi, të armatosur me armë me rreze me vdekje.
Para përfundimit të transmetimit, mjekët, infermierët, ushtarët dhe detarët raportuan se ishin të
gatshëm të luftonin marsianët. Stacionet e policisë në të gjithë vendin iu përgjigjën mijëra thirrjeve.
3

Gazetarët e gazetave, duke dëgjuar për pushtimin, nxituan të përgatisnin botime të veçanta. (shih,
https://www.thesocialhistorian.com/fake-news/)
Pra, lajmet e rreme nuk janë diçka e re. Ato thjeshtë kanë ndryshuar metodë përhapjeje, me
zhvillimin e teknologjisë. Disa prej tyre përhapen për avantazh politik, ndërsa disa të tjera për
përfitime financiare. Ka edhe lajme të atilla që bëhen për asgjë më shumë sesa për të argëtuar
masën. Disa lajme të rreme dalin gabimisht, ndërsa disa të tjera janë thjeshtë parodi dhe dështime
të gazetarëve.
“Mediat dhe mekanizmat për shpërndarjen e informacionit sot janë vegla, dhe si shumica e
veglave, nëse vendosen në duar të gabuara ato mund të përdoren si armë”. (Dice, 2017:14)
Sido që të jetë, është e sigurt se lajmet e rreme nuk janë diçka e re. Mjafton të kërkoni nëpër arkivat
e gazetave historike botërore ose thjeshtë të shfletoni në internet dhe të gjeni mijëra artikuj përgjatë
gjithë historisë, të cilët në fund dolën të ishin të rremë.
Ama një gjë është e sigurt. Mos besoni gjithçka që lexoni në internet. Kontrolloni faktet me burime
të besueshme dhe jini skeptik gjithmonë për artikujt me përmbajtje sensacionale. Tashmë me
zhvillimin e teknologjisë dhe rrjeteve sociale, kanë dalë edhe metoda të lehta të identifikimit të
lajmeve të rreme.
Mjafton një kërkim i thjeshtë tek burimet e besueshme të lajmeve, për të parë nëse një lajm është
apo nuk është i vërtetë.
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2.2. Kategorizimi i lajmeve të rreme
Siç theksoi edhe Danah Boyd, hulumtuese socioteknike në Microsoft, në një shkrim të fundit, ne
aktualisht

jemi

në

luftë.

Në

luftë

të

informacionit.

(shih,

https://www.zephoria.org/thoughts/archives/2017/01/27/the-information-war-has-begun.html)
Sigurisht ne duhet të shqetësohemi për njerëzit (duke përfshirë edhe gazetarët) të cilët me qëllim
ndajnë informacione të pasakta, por më shqetësues janë fushatat sistematike të dezinformimit.
Edhe më herët ka pasur përpjekje që përmes teknologjisë transmetuese të ndikohet në opinionin
publik, por rrjetet sociale lejojnë që “atomet” e propagandës të shkojnë direkt tek përdoruesit të
cilët kanë më shumë gjasa të pranojnë dhe ndajnë një informacion të caktuar.
Sapo dikush padashje të shpërndajë një artikull të rremë ose të fabrikuar, video ose foto, personi
tjetër që e sheh atë në kohështrirjen e tij ka gjasa t’i besojë menjëherë postimit dhe ta ndajë atë me
të tjerët. Këto “atome” pastaj shkojnë si raketë nëpër ekosistemin e informacionit, me një shpejtësi
marramendëse.
Profesori i gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, Faton Ismajli, i cili ligjëron lëndën “Mediat e
reja dhe portalet”, në ligjëratat e autorizuara për studentë shtjellon edhe lajmin e rremë. Ai
kategorizon lajmet e rreme, bazuar në një ndarje që kanë bërë autorët Eliot Higgins dhe Claire
Wardlen. (shih, https://firstdraftnews.org/fake-news-complicated/)
Sipas tyre, ndarjen e lajmeve të rreme mund ta bëjmë në këtë mënyrë:

Satirë ose
parodi
Përmbajtje e
manipuluar

Përmbajtje
çorientuese

Kontekst i
rremë

Përmbajtje e
trilluar
Lidhje e
rreme

Figura 1: Ndarja e lajmeve të rreme
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2.3. Ndikimi i lajmeve të rreme
Në fillim të viteve 2000, rritja e lajmeve në internet nxiti shqetësime të reja. Uebfaqet e panumërta
do ta bënin më të vështirë dallimin e të vërtetës nga gënjeshtra, sidomos me ardhjen e rrjeteve
sociale si Facebook. Platformat e rrjeteve sociale kanë një strukturë dramatikisht të ndryshme nga
teknologjitë e mëparshme të medias.
Përmbajtja mund të transmetohet mes përdoruesve pa filtrim të rëndësishëm të palës së tretë,
kontrollit të fakteve ose gjykimit editorial. Tashmë një përdorues individual, duke pasur vetëm një
uebfaqe pa histori dhe kurrfarë informacioni se kush qëndron prapa tij, mund të arrijë më shumë
lexues se mediat më të mëdha në botë si Fox News, The Guardian apo New York Times.
Pas zgjedhjeve të vitit 2016 në Amerikë, një shqetësim specifik është bërë efekti i lajmeve të rreme.
Dëshmitë e fundit tregojnë se: “1) 62% e të rriturve amerikanë i marrin lajmet nga rrjetet sociale,
2) lajmet më të njohura të rreme u shpërndanë gjerësisht në Facebook më shumë sesa lajmet
kryesore të vërteta, 3) shumë njerëz që shohin lajme të rreme raportojnë se iu besojnë atyre, 4)
lajmet më të diskutuara të rreme tentonin të favorizonin Donald Trump kundër Hilary Clinton”.

(Hunt Allcott dhe Matthew Gentzkow, 2017: 211,236)
Duke vënë këto fakte së bashku, një numër analistësh të njohur botëror sugjerojnë se Donald
Trump nuk do të ishte zgjedhur president nëse nuk do të ndikonin lajmet e rreme në zgjedhjet
presidenciale në Amerikë.
Siç u cek edhe tek historiku i lajmeve të rreme, lajmet e rreme ekzistojnë që disa shekuj. Edhe pse
ato zakonisht janë quajtur thjeshtë dezinformata, propaganda, gazetari e verdhë, teori të komplotit
ose mashtrime, në thelb të gjitha këto janë mishëruar në kuptimin modern të lajmit të rremë.
Papritur, lajmi i rremë ishte kudo por veçanërisht gjatë zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, në të
cilat humbi kandidatja demokrate Hilari Klinton. Demokratët u tronditën aq shumë nga humbja e
Hilarit, sa që nuk mund të përballeshin me faktin se pavarësisht të gjitha sondazheve që tregonin
se Trump do të humbte, ai nuk humbi.
Me lajmet si “Mendoni se Trump ka shans? Analiza i jep atij vetëm 1%”. (shih,
https://edition.cnn.com/2015/07/09/politics/donald-trump-data-pivit-2016-election/index.html)
dhe “Modeli i Sondazhit tonë i jep Hilari Klintonit 98.1% shanse për të fituar presidencën” (shih,
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https://twitter.com/huffpost/status/795663593689808896), mbështetësit e Hilarit menduan se
fitorja do të ishte e sigurt.
Ndryshe prej demokratëve të cilët filluan të luanin lojën e fajit, republikanët filluan të përdornin
islamofobinë, ksenofobinë dhe seksizimin në fushatë për t’i fituar zgjedhjet. Në një artikull të
CNN, të publikuar në nëntor të vitit 2016, jepen 24 arsye të mira pse Donald Trump i fitoi
zgjedhjet,

ku

mes

tjerash

përmendet

edhe

arsyeja

kryesore:

Fake

News.

(shih,

https://edition.cnn.com/2016/11/10/politics/why-donald-trump-won/index.html)
Njerëzit u mashtruan të pëlqenin dhe të lexonin lajme të rreme rreth Hilari Klinton në Facebook.
Artikujt e rremë u publikuan nga uebfaqe shumë pak të njohura, që dokumentonin skandale dhe
histori të korrupsionit të Klinton, duke u bërë kështu virale nga njerëzit që i shpërndanë me të
madhe ato në Facebook.
Disa prej lajmeve të rreme më virale në lidhje me zgjedhjet ishin: “Papa Françesku trondit botën,
mbështet Donald Trump për president”, “WikiLeaks konfirmon se Hillary u shiti armë ISIS-it”,
“Mori fund: Zbulohet emaili i Hillaryt dërguar ISIS-it” dhe “Agjenti i FBI-së që zbuloi emailet e
Hilari

Klinton

gjendet

i

vdekur

në

apartamentin

e

tij”.

(shih,

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/viral-fake-election-news-outperformedreal-news-on-facebook)
Sot, kushdo që ka një faqe në Facebook mund të postojë një artikull, foto ose video dhe brenda
pak minutave ajo mund të shihet nga po aq - apo më shumë - njerëz sa diçka që shihet në një
transmetim televiziv, të ndonjë rrjeti të madh televiziv.
Përveç ndikimit në botë, lajmet e rreme janë prezentë dhe kanë ndikuar edhe në vend dhe rajon.
Ka shumë artikuj të rremë që shpërndahen me të madhe nga uebfaqe fantazmë, të cilat shpesh
merren si të vërteta, duke rënë pre e tyre edhe mediat më serioze në vend, si Gazeta Express,
Telegrafi, Insajderi, Koha, Bota Sot, Indeksonline dhe Lajmi.net.
E gjitha filloi në vitin 2017, gjatë zgjedhjeve në Kosovë. Uebfaqe të ndryshme, pa kurrfarë
historiku dhe informacioni se kush qëndron prapa tyre, filluan të prodhonin lajme të rreme. Një
artikull i publikuar në prag të zgjedhjeve të 11 qershorit, me titullin “Avdullah Hoti: Nëse vendi
shkon në krizë, nuk përjashtohet koalicioni me PDK”, doli të ishte i rremë, madje duke cituar
Indeksonline kinse ishte prodhim i tyre.
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Pas një hulumtimi të Indeksonline, u zbuluan dëshmi se portali “Kosovasot.live” që bënte lajme të
rreme, ishte i Besnik Kallabës, aktivist i Vetëvendosjes, i cili sipas Indeksonline, ka krijuar portalin
për të bërë lajme të rreme dhe falsifikime të prag të zgjedhjeve. (shih http://lajmi.net/zbulohetlajmet-e-rreme-po-prodhohen-nga-vetevendosje/)
Madje, Memli Krasniqi, nënkryetari i PDK-së, në një konferencë për media akuzoi haptazi
Vetëvendosjen për prodhim të lajmeve të rreme, duke thënë se “ka disa javë që kjo parti po prodhon
dhe shpërndanë lajme fantome përmes portaleve të rrejshme dhe profileve fantome në rrjete
sociale”. (shih https://gazetametro.net/krasniqi-vetevendosje-po-shperndan-lajme-te-rreme/)
Një tjetër artikull, i publikuar në Gazetën Express më 5 qershor, 2017, duke cituar Gazetën Metro,
tregon se si Vetëvendosje mashtronte me lajme të rreme për zgjedhjet. Artikulli në fjalë tregon për
faqen “Kosova SOT” në Facebook, e cila kishte publikuar dhe sponsorizuar një artikull të rremë
me titull “EKSKLUZIVE: “Krahu i luftës” përçahet pas zgjedhjeve, LDK dhe PDK me
marrëveshje të fshehtë koalicioni”, ku thuhet se kinse PDK ka bërë një marrëveshje të fshehtë me
LDK-në dhe pas zgjedhjeve do ta prish koalicionin me AAK-në dhe NISMA-në, për të shkuar
sërish në koalicion me partinë e Isa Mustafës. (shih, https://www.gazetaexpress.com/zgjedhjet2017/gazeta-metro-si-po-mashtron-vetevendosje-me-lajme-te-rrejshme-per-zgjedhjet-383462/)
Përveç lajmeve të rreme, të publikuara nga faqe fantome në shqip, gjatë vitit 2018 ka pasur shumë
lajme të rreme edhe nga tabloidi serb “Informer”. Sipas rezultateve të monitorimit nga
“Raskrinkavanja”, tre tabloidë pro regjimit serb kanë bërë mbi 700 lajme të rreme. (shih,
https://gazetametro.net/te-gjitha-rrenat-e-tabloideve-serbe-shume-lufta-ne-kosove-dhjetraatentate-ne-vucicin/)
Shumë herë, sipas linkut të Gazeta Metro më lartë, planet e fshehta të Sorosit dhe Putinit janë bërë
vetëm një fragment në grumbullin e 700 rrenave, të cilat në ballina i kanë publikuar tabloidët
“Informer”, “Kurir” dhe “Alo”. Janë planifikuar dhjetëra atentate ndaj presidentit serb, ushtria
serbe ka marrë armatim modern dhe paralajmërime për luftë në Kosovë, të gjitha këto ngjarje të
rreme janë publikuar nga tabloidët serbë.
Gjithashtu, ndikimi rus në Ballkan përmes lajmeve të rreme nuk ka munguar. Një raport i publikuar
nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, në shtator të vitit 2017, thekson ndikimin e mediave
pro-ruse serbe në Serbi. Ky raport tregon se prezenca e mediave pro-ruse në Serbi është një kartë
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e rëndësishme në përhapjen e propagandës pro-ruse midis serbëve të Kosovës, duke thënë se lajme
të rreme janë fabrikuar nga media të ndryshme ruse si Sputnik dhe Russia Today.
Kur flasim për ndikimin e lajmeve të rreme në rajon dhe botë, Maqedonia është një fabrikë e
lajmeve të rreme. Një artikull i publikuar nga BBC më 5 dhjetor 2016 me titullin “Qyteti që po
pasurohet nga lajmet e rreme”, tregon se si qindra adoleshentë maqedonas qëndrojnë prapa
industrisë së lajmeve të rreme në qytetin e vogël të Velesit, të cilët prodhuan lajme të rreme proTrump gjatë fushatës presidenciale në SHBA. (shih, https://www.bbc.com/news/magazine38168281)
Gazetarja e BBC, Emma Jane Kirby, madje shkoi në qytetin e Velesit dhe u takua me një 19 vjeçar
me emrin e rremë Goran, i cili i tregoi asaj se si të rinjtë po prodhojnë lajme të rreme për të fituar
para nga reklamat.
“Amerikanët i pëlqenin lajmet tona dhe ne fitojmë para nga ato”, thotë Goran për BBC, duke
shtuar: “Kush brengoset nëse janë të vërteta apo të rreme?”. Në artikullin e BBC tregohet në detaje
se si funksionoi prodhimi i lajmeve të rreme.
Pasi kopjoi dhe modifikoi artikujt, Goran i paketoi me një titull të ri, pagoi Facebook që ta shfaqte
lajmin tek një audiencë e targetuar amerikane të uritur për lajme rreth Trump dhe kur amerikanët
klikuan në lajmet e tij, ai filloi të fitojë para nga reklamat në faqe.
Ai tregon për BBC se punoi me lajme të rreme vetëm një muaj dhe fitoi 1,800 euro. Por, shokët e
tij, tregoi ai, kanë fituar mijëra euro në ditë. “Kur e pyeta nëse shqetësohet se lajmi i tij i rremë ka
ndikuar padrejtësisht tek votuesit në Amerikë, ai u tall”, thotë gazetarja e BBC.
“Adoleshentët në qytetin tonë nuk brengosen se si votojnë amerikanët. Ata janë të kënaqur që
fitojnë

para

dhe

që

mund

të

blejnë

rroba

dhe

pije

të

shtrenjta”.

(shih,

https://www.bbc.com/news/magazine-38168281)
Pra lajmet e rreme, siç dëshmohet nga artikulli i BBC, përveç qëllimit për të ndikuar politikisht,
më së shumti bëhen për të përfituar financiarisht. Shumë lajme të rreme, si në vend ashtu edhe në
botë, nëse i lexon e sheh që për qëllim kanë përfitimet financiare.
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Artikujt me tituj sensacionalë, me dy paragrafë në tekst dhe me një mbishkrim që të udhëzon të
klikosh në reklamë për ta parë artikullin e plotë ose videon, qëllimin e vetëm e kanë përfitimin
financiar.
Falë përdorimit të madh, sidomos nga politikanët, termi “Lajm i Rremë” ose “Lajme të Rreme” u
përhap në përdorime gjuhësore dhe shkrime për çdo informacion që dikush i kundërshton,
pavarësisht nga vlera e tij e së vërtetës, shpesh duke u përdorur edhe si ironi për të kundërshtuar
diçka. Kjo bëri që Shoqëria Amerikane e Dialektit të zgjidhte “Lajm i Rremë” fjalën e vitit 2017
(shih, https://www.americandialect.org/fake-news-is-2017-american-dialect-society-word-of-theyear). Gjatë vitit 2018, Trump krijoi “Fake News Awards” (Çmimet për Lajme të Rreme), një
projekt kundër mediave që përfundoi me një listë prej artikujve nga shtypi kryesor në SHBA, kinse
me lajme të rreme.
Ai shkoi aq larg sa që në profilin e tij në Twitter ai shpërndau një artikull me fituesit e çmimit
“Lajmi i Rremë”, duke shkruar: “Dhe fituesit e LAJMEVE TË RREME janë...”.(shih,
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/953794085751574534).
Profesori i gazetarisë në UBT, Musa Sabedini, i cili ligjëron lëndën “Gazetaria Online”, në
ligjëratat e autorizuara për studentë tregon një fakt interesant rreth ndikimit të lajmeve të rreme.
Lajmet e rreme, në fakt, kanë ndikim aq të madh sa që lexohen dhe besohen më shumë sesa lajmet
reale. (shih, https://drive.google.com/file/d/1AvryjdpKQF_4YjgdG1DnaPT4hfasALO3/view).
Një grup akademikësh kanë botuar studimin e parë shkencor bazuar në të dhënat e ekspozimit të
qytetarëve amerikanë ndaj lajmeve të rreme gjatë fushatës elektorale të vitit 2016.
Studimi u krye te 2525 amerikanë nga data 7 – 14 nëntor 2016, dhe të dhënat u morën nga historia
e tyre e internetit, duke përjashtuar informacionin që merret nga rrjetet sociale apo celularët e tyre.
Studimi vë në dukje që lajmet e rreme kishin impakt të madh, sidomos te qytetarët mbi 60 vjeç.
Më e keqja është se përpjekjet kundër lajmeve të rreme nuk po funksionojnë. Faqet online për
konfirmimin e fakteve si Snopes apo PolitiFact nuk po ia dalin dot të arrijnë lexuesit e lajmeve të
rreme. Sipas autorëve të studimit, nga 2525 amerikanë, asnjë prej tyre nuk ka kontrolluar asnjëherë
këto faqe për t’i konfirmuar lajmet.
Ndër të tjera, studimi zbuloi:
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4% e amerikanëve të moshës 18 vjeç (65 milion njerëz) kanë vizituar uebfaqe proTrump dhe pro-Clinton gjatë kohës së vëzhgimit.



Lajmet e rreme përbënin 2.6% të lajmeve që qarkullonin atë periudhë.



Nga një mesatare 5.4 lajmesh të rreme, 5 ishin pro Trump.



66% e vizitorëve të faqeve që shpërndanin lajme të rreme janë konservatorë.



40% e mbështetësve të Trump dhe 15% e mbështetësve të Clinton lexonin të paktën
një lajm të rremë në ditë.

“Lajmet më të rrezikshme janë ato me të paktën disa baza të së vërtetës dhe të krijuara nga njerëz
ose institucione me kredibilitet”. (O’Keefe, 2018:74)
Lajmet e rreme dhe termi “lajm i rremë”, u përdorën aq shumë sa që përveç artikujve të trilluar që
pushtuan botën, njerëz kredibil dhe me fuqi si botërore ashtu edhe vendore, filluan ta përdornin
lajmin e rremë si shkas edhe për t’u vetëmbrojtur.
Më 11 korrik të vitit 2017, Presidenti Donald Trump, në një konferencë para gazetarëve, reagoi
ndaj një gazetari të CNN duke e quajtur vetë gazetarin “lajm i rremë”. Pas pyetjes së
papërshtatshme për të që ia bëri gazetari, Trump i tha atij: “Ti je lajm i rremë”. (shih,
https://www.fox26houston.com/news/228543730-video)
Madje, edhe Presidenti i Kosovës filloi të sillej sikur ai i Amerikës, të përdorte termin “lajm i
rremë” sa herë që diçka nuk i konvenonte. Në disa raportime të mediave të ndryshme për
mundësinë e ndarjes së Kosovës dhe shkëmbimit të territoreve me Serbinë, Thaçi i quajti që të
gjitha “fake news”. (shih, https://telegrafi.com/thaci-lajme-per-ndarje-te-kosoves-fake-news/)
“Hashim Thaçi njihet për premtime të rrejshme, njihet për lajme të rrejshme edhe si kryeministër,
edhe si ministër i Jashtëm, tash edhe si president. Në vend se t’i akuzojë të tjerët se po prodhojnë
“fake news”, “fake presidenti” Thaçi është mirë që t’i kujtojë premtimet e papërmbushura ndër
vite. Pse duhet besuar se do të jetë ndryshe, tash kur flet për fazën finale të dialogut me Serbinë?”.
(shih, https://www.gazetaexpress.com/oped/nje-fake-president-si-hashim-thaci-563363/)
Pra lajmet e rreme, kanë hapur një dimension të ri, si informimi ashtu edhe komunikimi. Përveç
që prodhuesit e tyre po i përdorin ato për përfitime të ndryshme, edhe vetë politikanët po e përdorin
termin “lajm i rremë” si mburojë për qëllimet e tyre.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
“Kushdo që kontrollon mediat, kontrollon mendjen”. (Jim Morrison, këngëtar dhe tekstshkrues
amerikan) Kjo mund të duket e çuditshme në shikim të parë, por sot kushdo që ka një faqe në
Facebook mund të postojë një artikull dhe për pak minuta të manipulojë masat. Publiku tani e ka
të vështirë të kontrollojë se me çfarë informacione ushqehet çdo ditë. Sasia e madhe e
informacionit të rremë që publikohet sot sidomos në rrjete sociale, e bën më të vështirë dallimin e
gënjeshtrës nga e vërteta.
The New York post publikoi një artikull me titull: “Lufta mbi ‘Lajmet e Rreme’ po bëhet për
censurimin e lajmit të vërtetë”, që thoshte: “Në përpjekje për të shpjeguar fitoren e Donald Trump,
shumë në media janë të vendosur në idenë se mbështetësit e tij ishin konsumues të ‘lajmit të rremë’
– duke e bërë kështu Trumpin president” dhe theksoi se vetë kjo frikë e re ndaj ‘lajmeve të rreme’
ishte vetë lajm i rremë dhe kishte një reagim në rritje nga konservatorët. (shih,
https://nypost.com/2016/12/04/the-war-on-fake-news-is-all-about-censoring-real-news/).
Lajmet e rreme janë bërë një problem edhe në Kosovë, sidomos gjatë muajve të fundit. Ka shumë
artikuj të rremë, raporte mbi artikuj të rremë, hulumtime dhe analiza që tregojnë se Kosova, në
fakt është, një fabrikë e lajmeve të rreme.
Carl Miller, një gazetar i BBC-së, qëndroi në Kosovë dhe bisedoi me një tregtar të lajmeve të
rreme. Ai erdhi në Kosovë për të hulumtuar se si pushteti po ndryshonte në epokën digjitale, por
zbuloi se lajmet e rreme në Kosovë në fakt janë një industri që po lulëzon, madje duke biseduar
me një nga ata që i prodhojnë këto lajme të rreme. (shih, https://www.bbc.com/news/technology46136513)
“Kujdestari i qenve që qëlloi qenin derisa iu thyen kockat mbetet jashtë burgut” ishte një prej
tregimeve. “Djaloshi zgjohet nga koma pas 12 vjetësh, i shushurit sekrete të errëta prindërve të tij
[video]” ishte një tjetër lajm i rremë. (Carl Miller për lajmet e rreme në Kosovë, shih:
https://www.bbc.com/news/technology-46136513)
Mediat sot janë më shumë sesa thjeshtë televizion, gazetë, radio apo portal. Ato përfshijnë rrjetet
sociale. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube dhe Snapchat, të gjitha këto janë bërë kompani të
mëdha mediale që shpërndajnë përmbajtje në sasi të pa imagjinuara më parë. Pasi media ka
ndryshuar në mënyrë dramatike me krijimin e internetit, celularëve të mençur dhe rrjeteve sociale;
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njerëzit më nuk i marrin lajmet vetëm nga TV, radiot dhe gazetat si më parë. Tani ka blogje të
panumërta, kanale në YouTube, llogari në Twitter dhe faqe në Facebook të dedikuara për postimin
e lajmeve. Tani do të shohim nga afër, më ndryshe se më parë, atë që quhet lajm i rremë. Ndoshta
edhe ju, në një mënyrë apo tjetrën, keni rënë pre e këtyre lajmeve të rreme, duke i klikuar dhe
shpërndarë ato në mënyrë automatike pa dëshirën tuaj.
Aktualisht bota dhe vendi ynë gjithashtu, ndodhet në një luftë të informacionit, të dallimit të së
vërtetës nga gënjeshtra. Do të shikojmë shembuj konkretë të publikimit të lajmeve të rreme, madje
edhe nga faqe të verifikuara si të sigurta nga Facebook.
Do të habiteni se si, njerëzit vetëm për të fituar ca para dhe për të arritur një efekt të përkohshëm,
publikojnë lajme me përmbajtje përveç të rreme edhe të tmerrshme. Lajme për tragjedi, fillimin e
luftërave të supozuara, vdekje të personaliteteve, deklarata të pavërteta, keqpërdorime të emrave
të mediave të mëdha dhe publikimin e fotografive dhe videove me pamje të tmerrshme por të
pavërteta.
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4. METODOLOGJIA
4.1. Qëllimi i punimit
Pasi po jetojmë në epokën e lajmeve të rreme, të cilat kanë arritur që përmes shpërndarjes së
informacionit të rremë të ndikojnë edhe në proceset më të rëndësishme globale, qëllimet primare
të këtij punimi do të jenë:


Njohja me lajmet e rreme, definicioni, historiku dhe origjina e lajmeve të rreme.



Ndikimi i lajmeve të rreme në shoqëri në vendet perëndimore dhe në vendin tonë, përmes
rrjeteve sociale sidomos gjatë dy viteve të fundit.



Njohja me fenomenin Clickbait, i cili po përdoret për të shtrembëruar informacionet e
përmbajtjeve në ueb dhe për të grumbulluar më shumë të ardhura përmes klikimeve, duke
marrë shembuj të artikujve në portalet shqiptare.



Mënyrën se si shtetet më të fuqishme të botës, rrjetet sociale dhe mediat në përgjithësi po
i luftojnë lajmet e rreme, metodat që po përdoren, ligjet, taktikat, algoritmet e ndryshme
për t’i identifikuar në mënyrë automatike lajmet e rreme.

Mbi këtë bazë, tezat që do të ngre përmes këtij punimi janë:


Faqe të ndryshme në Facebook, madje edhe ato të verifikuara nga rrjeti social, kanë krijuar
lajme të rreme për qëllime të ndryshme.



Portalet në Kosovë shpesh kanë rënë pre e këtyre lajmeve të rreme, duke i ritransmetuar si
të vërteta, si p.sh rasti i Ismail Kadaresë, Sabri Fejzullahut dhe rastit të njohjes së shtetit të
Kosovës nga Myanmar.



Janë prodhuar lajme të rreme, të maskuara nën emrin e mediave serioze në vend dhe të
prodhuara jo vetëm për të dezinformuar, por edhe për të vjedhur të dhënat e përdoruesve
të internetit përmes metodave të ndryshme peshkuese.
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4.2. Përshkrimi i metodës së punimit
Gjatë hulumtimit dhe punimit të diplomës është përdorur metoda përshkruese dhe krahasuese. Janë
përdorur hulumtime të mëparshme mbi çështjen e shtruar, ligjërata, citime nga intervista të
ndryshme, statistika nga hulumtime të huaja, analiza, artikuj dhe raporte të ndryshme që e
plotësojnë punimin.
Janë hulumtuar faqe të ndryshme në Facebook, të cilat në periudha të caktuara kohore kanë
prodhuar dhe vazhdojnë të prodhojnë ende lajme të cilat, kategorizohen si lajme të rreme për shkak
se janë bërë për qëllime të ndryshme, qoftë propagandistike, për të përfituar financiarisht ose
thjeshtë për të ndikuar tek mediat serioze.
Librat si “The True Story of Fake News: How Mainstream Media Manipulates Millions” nga autori
Mark Dice, “American Pravda: My Fight for Truth in the Era of Fake News” nga autori James
O'Keefe dhe “Post-Truth: How Bullshit Conquered the World” nga James Ball. kanë qenë një
ndihmesë e madhe në kuptimin e vërtetë të dezinformimit dhe ndikimit të lajmeve të rreme në
nivel global.
Për punim, janë kontrolluar edhe ankesat tek uebfaqja e Këshillit të Mediave të Shkruara të
Kosovës rreth lajmeve të rreme, ku janë gjetur disa ankesa të cilat janë aprovuar nga ky këshill
dhe të cilat pas shqyrtimit janë cilësuar si lajme të rreme. Por, sigurisht fokusi kryesor gjatë
hulumtimit për këtë punim kanë qenë tek mediat e mëdha si Gazeta Express, Indeksonline,
Insajderi, Telegrafi, Gazeta Metro, Bota Sot dhe Lajmi.net.
Gjatë hulumtimit, është gjetur se përveç prodhimit të lajmeve të rreme qoftë për përfitime
financiare apo thjeshtë për propagandë ose parodi, ka pasur edhe artikuj të atillë që kanë tentuar të
vjedhin të dhënat e përdoruesve në internet, përmes keqpërdorimit të emrave të mediave të mëdha
si Gazeta Express dhe Gazeta Metro, për t’i mashtruar njerëzit me lajme të rreme dhe për t’i shtyrë
që të klikojnë në ato artikuj të cilët në dukje shiheshin si artikuj të shpërndarë nga mediat e
lartpërmendura, vetëm për t’i vjedhur fjalëkalimet dhe informacionet e tjera të ndjeshme të
përdoruesve.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1. Rezultatet fillestare nga hulumtimi
Gjatë hulumtimit për këtë punim diplome, është gjetur se:


Një faqe, madje e verifikuar nga Facebook si faqe e sigurt, ka shpërndarë lajme të rreme
për të përfituar financiarisht.



Faqe të ndryshme fiktive kanë publikuar lajme të rreme për ngjarje dhe personalitete të
ndryshme.



Janë keqpërdorur edhe emrat e mediave më të njohura në vend si Gazeta Express dhe
Gazeta Metro, për të shpërndarë lajme të rreme në emër të tyre dhe vjedhur të dhëna.



Mediat e njohura në vend kanë rënë pre e këtyre lajmeve, duke i publikuar ato si të vërteta
dhe më pas duke i demantuar ato.

CEO i Facebook, Mark Zuckerberg, ka pranuar se e kishte gabim që mendonte se të ashtuquajturat
“lajme të rreme” nuk ndikuan në zgjedhjet e vitit 2016 – madje duke thënë “është çmenduri të
mendosh

se

lajmet

e

rreme

e

zgjodhën

Donald

Trumpin

president”.

(shih,

https://www.recode.net/2016/11/11/13596792/facebook-fake-news-mark-zuckerberg-donaldtrump).
“Personalisht mendoj se ideja se lajmet e rreme në Facebook ndikuan në zgjedhje në çfarëdo
mënyre, është një ide e çmendur”, tha Zuckerberg gjatë një konference. “Votuesit vendosin në
bazë të eksperiencave të tyre”. (shih, https://www.recode.net/2016/11/11/13596792/facebookfake-news-mark-zuckerberg-donald-trump).
“Ta quaja çmenduri ishte e pavlerë dhe më vjen keq”, shkroi Zuckerberg në një postim në
Facebook. “Kjo është një çështje shumë e rëndësishme për t’u injoruar”. Postimi i Mark
Zuckerberg

në

rrjetin

social

Facebook,

i

shkruar

më

27

shtator,

2017.

https://web.facebook.com/zuck/posts/10104067130714241?pnref=story&_rdc=1&_rdr).

(shih,
Nisur

nga kjo, Facebook tashmë ka krijuar metoda të ndryshme algoritmike për të ndarë lajmet e rreme
nga të vërtetat. Kontrolluesi i Fakteve (Fact Checker) është një vegël e re e Facebook e cila lufton
lajmet e rreme, titujt e rremë, fotografitë dhe videot e pavërteta, duke bashkëpunuar me kontrollues
të fakteve të palës së tretë, përmes Rrjetit Ndërkombëtar për Kontrollimin e Fakteve të artikujve
në Facebook. (shih, https://web.facebook.com/help/publisher/182222309230722?_rdc=1&_rdr).
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5.2. Faqja e verifikuar në Facebook “Shqipëria” ka prodhuar lajme të rreme për përfitime
financiare nga reklamat
Një faqe Facebooku, me emrin “Shqipëria” (shih, https://web.facebook.com/atdheteduam), madje
e verifikuar nga rrjeti social Facebook si një faqe e sigurt, prodhoi gjatë vitit 2018 shumë lajme të
rreme dhe këtë trend po e vazhdon edhe tani.

Figura 2: Faqja Shqipëria në Facebook

Artikujt si: “LAJMI I FUNDIT: “Tronditet Kosova, 50 të vrarë rrugëve të qytetit, qëllohen edhe
fëmijët..(VIDEO)”, “Turqia rrethon Qipron, Greqia çon ushtrinë në kufi”, dhe “Rifillon lufta në
shtetin e madh evropian, 5 ushtarë të vrarë dhe 4 të tjerë të plagosur”, ishin vetëm disa nga artikujt
që mashtruan dhe terrorizuan lexuesit vetëm për të përfituar financiarisht.

Figura 3: Lajmi i rremë i shpërndarë
nga faqja "Shqipëria" në Facebook
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Figura 4: Lajmi tjetër i rremë i publikuar nga faqja "Shqipëria"

Figura 5: Lajmi tjetër i rremë i publikuar nga faqja "Shqipëria"

Pavarësisht metodave që Facebook përdorë për luftimin e lajmeve të rreme, është pak më e vështirë
luftimi i tyre kur ato janë në gjuhën shqipe, sepse Facebook u kushton rëndësi më shumë atyre në
gjuhën angleze.
Faqja në fjalë vazhdon të prodhojë lajme të rreme çdo minutë. Mjafton të shkoni në Facebook dhe
të shikoni faqen e mbushur me lajme të rreme, të cilat qëllim të vetëm kanë përfitimin material.
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5.3. Lajmet e rreme për personalitete dhe ngjarje të ndryshme
Gjatë vitit 2017 ishte publikuar një lajm i rremë kinse Sabri Fejzullahu kishte ndërruar jetë si
pasojë e një aksidenti trafiku, lajm ky i cili kishte bërë bujë të madhe në rrjete sociale, duke i
shqetësuar familjarët e këngëtarit dhe adhuruesit e tij.
Një ditë pas këtij lajmi, Sabri Fejzullahu kishte reaguar në media, duke treguar për Express se
është shëndosh e mirë dhe se ky lajm kishte tronditur vajzat e tij, të cilat nuk jetojnë në Kosovë
(shih, https://www.gazetaexpress.com/roze/pas-lajmit-te-rreme-reagon-sabri-fejzullahu-une-jamshendosh-e-mire-456290/?archive=1).
Pas atij të Sabri Fejzullahut, u publikua edhe një tjetër lajm i rremë po në vitin 2017 nga faqja
LajmeGlobale.com. Lajmi në fjalë thoshte se këngëtari Sinan Vllasaliu ka ndërruar jetë në një
aksident trafiku pas mesnatës.

Figura 6: Lajmi për vdekjen e Sinan Vllasaliut

Kjo kishte bërë që këngëtari të reagonte menjëherë pasi kishte parë lajmin, duke ironizuar me të
(shih,

http://lajmi.net/pas-atij-te-sabriut-del-lajmi-vdes-sinan-vllasaliu-ky-eshte-komenti-i-

kengetarit/). Një tjetër uebfaqe, publikoi më 4 nëntor, 2018 një lajm të rremë me titullin: “Rrahet
rëndë këngëtarja Adelina Tahiri nga burri i saj vetëm se i tha ia lejm emrin djalit Shqiptar” (shih,
http://media-shqip.com/2018/11/04/rrahet-rende-kengetarja-adelina-tahiri-nga-burri-i-sajmaqeonas-vetem-se-i-tha-ja-lejm-emrin-djalit-shqiptar/).
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Gjithashtu, një tjetër uebfaqe, publikoi më 11 janar, 2018 një lajm të rremë me titullin: “LAJMI I
FUNDIT / Dit zie për Kosovën vdes deputeti...” (shih, http://recetafresh.com/lajmi-fundit-dit-zieper-kosoven-vdes-deputetivideo-kujdes-pamjet/)
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5.4. Mediat serioze në vend dhe rajon pre e lajmeve të rreme
Përveç lexuesve të cilët mashtrohen dhe bien pre e lajmeve të rreme, edhe mediat më serioze mund
të mashtrohen nga informacionet e rreme të cilat bëjnë që t’i marrin për të besueshme. Ka pasur
raste, në kohë të caktuar gjatë vitit 2018, kur mediat e mëdha në vend kanë rënë pre e lajmeve të
rreme, duke e publikuar një lajm të rremë si të vërtetë.
Theksojmë rastin e Ismail Kadaresë, për të cilin u raportua kinse është sëmurë dhe në gjendje të
rëndë shëndetësore. Media si Insajderi, Zëri dhe disa të tjera, ranë pre e këtij lajmi të rremë dhe e
ripublikuan atë si të vërtetë. (shih, https://insajderi.com/ismail-kadare-ne-gjendje-te-rendeshendetesore/,

dhe

https://zeri.info/aktuale/207639/ismail-kadare-ne-gjendje-te-rende-

shendetesore-shtrihet-ne-spital/).
Më vonë, pasi lajmi u bë viral në rrjete sociale, u bë e ditur se ishte i rremë dhe se ishte shpërndarë
nga shkrimtari Art Lushi përmes një shkrimi në Facebook. “Miq, më vjen keq të ndaj një lajm të
hidhur me ju. Sapo më njoftuan nga spitali Arnand Trouseau në Paris që shkrimtari ynë kombëtar,
Ismail Kadare ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Uroj që Zoti t’u japë forcë e kurajo
familjarëve dhe të afërmeve, e mbi të gjitha qetësinë për të pranuar vullnetin e epërm”, kishte
shkruar ai në Facebook. (shih, https://telegrafi.com/art-lushi-shperndan-lajme-te-rreme-per-kinseismail-kadare-eshte-semure-rende/).
Tashmë është bërë e vështirë të dallohet e vërteta nga gënjeshtra, pavarësisht veglave të ndryshme
që tentojnë të bëjnë më të lehtë dallimin. Kontrolluesi i fakteve në Facebook, është vegla më e
fundit që tenton t’i ndihmojë lexuesit që të kuptojnë dhe dallojnë lajmin e vërtetë nga i pavërteti.

Figura 7: Kontrolluesi i fakteve në Facebook

Një tjetër rast i lajmit të rremë është edhe ai për kinse njohjen nga Birmania dhe Myanmari, i
publikuar

dhe

transmetuar

nga

televizioni

“Report

TV”

në

Shqipëri.

(shih,

https://www.youtube.com/watch?v=pDmB4RYtvFE). Ky lajm, i ripublikuar edhe nga media të
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tjera online, si Gazeta Shqip (shih, http://gazeta-shqip.com/lajme/2014/01/24/unioni-myanmaritnjeh-kosoven-106-njohje/) dhe Kosovalive360 (shih, http://www.kosovalive360.com/myanmarnjeh-shtetin-e-kosoves.html) doli të ishte i pavërtetë, pasi shtete si këto nuk e kanë njohur Kosovën
dhe as që figurojnë as sot në listën e shteteve që e kanë njohur Republikën e Kosovës. (shih,
http://www.mfa-ks.net/politika/484/lista-e-njohjeve/484).

Figura 8: Report TV pre e lajmit të rremë

Është dashur që të reagojë Ministria e Punëve të Jashtme, për të vërtetuar që ky lajm është i rremë
dhe se këto shtete nuk e kanë njohur Kosovën. Artikulli i publikuar në lajmi.net më 24 janar, 2014
tregon njoftimin zyrtar të ministrisë që thotë se lajmi për njohjen e Kosovës nga Myanmari del të
jetë i rremë. (shih, http://lajmi.net/mpj-demanton-njohjen-nga-myanmar/).
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5.5. Shpërndarja e lajmeve të rreme nën ombrellën e maskimit si media serioze, për të
vjedhur të dhëna
Një tjetër metodë mashtruese që përdoret nga hakerët është edhe ajo e “phishing” apo “peshkimit”.
Phishing është një lloj mashtrimi në internet që kërkon të vjedhë të dhënat e një përdoruesi përmes
mashtrimit.

(shih,

https://encyclopedia.kaspersky.com/knowledge/what-is-phishing/).

Kjo

përfshin vjedhjen e fjalëkalimeve, numrave të kartës së kreditit, detajet e llogarisë bankare dhe
informacione të tjera konfidenciale.
Zakonisht, artikujt phishing marrin formën e një artikulli në dukje origjinal, madje kinse është
publikuar nga një media e sigurt, me pamje krejtësisht origjinale të medias së caktuar, por që për
qëllim të vetëm ka vjedhjen e të dhënave.
Një artikull i tillë është bërë duke keqpërdorur emrin e Gazetës Express, i publikuar më 25 janar,
2019 me titullin: “EKSKLUZIVE!!! KRYEMINISTRI RAMUSH HARADINAJ HEQ TAKSËN
NDAJ SERBISË!!”, që për qëllim kishte vjedhjen e llogarive në Facebook. (shih,
https://www.gazetaexpress.com/lajme/shperndahet-nje-lajm-i-rreme-se-hiqet-taksa-ndaj-serbisekeqperdoret-linku-i-gazetes-express-619966/).

Figura 9: Lajmi phishing, i maskuar si Gazeta Express

Një tjetër artikull është shpërndarë përmes kësaj metode, i maskuar si Gazeta Metro (shih,
https://gazetametro.net/faqe-te-rrejshme-ne-facebook-keqperdorin-emrin-e-metros-per-fakenews/), që për qëllim kishte shpërndarjen e lajmit të rremë, duke u dukur kinse është publikuar nga
Gazeta Metro.
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5.6 Fenomeni “Clickbait” dhe rastet tek portalet në Kosovë
Shumica e lajmeve të rreme dhe faqeve të internetit thjeshtë duan të fitojnë para nga trafiku i
internetit që faqet e tyre mbledhin. Mënyra se si shumica e reklamave të internetit funksionojnë
është se Google Ad Sense (shih, https://www.google.com/adsense), Taboola, (shih,
https://www.taboola.com/) Revcontent (shih, https://www.revcontent.com/) dhe kompani të tjera
të reklamave i paguajnë njerëzit për vizita në faqet e tyre.
Kështu, nëse faqja mund të krijojë tituj sensacional dhe t’i shtyjë shumë njerëz të klikojnë në të
dhe ta shpërndajnë qoftë në Facebook apo rrjete të tjera sociale, ata paguhen më shumë.
Përderisa lajmet e rreme si tërësi kanë për qëllim të përhapin të pavërtetën dhe të manipulojnë
masën, artikujt “ClickBait” nuk janë domosdoshmërisht të rremë. Siç definohet edhe nga Fjalori
Urban, Clickbait cilësohet një artikull i lajmeve ose një link, i cili ka një titull provokues në mënyrë
që t’ju shtyjë të klikoni në të. (shih, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=clickbait).
Artikujt Clickbait, që fshehin informacionin kryesor në titull, me qëllim të nxitjes për të klikuar në
link, janë shumë prezentë në portalet në Kosovë. Një fenomen i këtyre titujve vërehet shumë
sidomos tek portali Lajmi.net.
Në figurat më poshtë, mund të shihni se si praktikohen titujt karrem, për t’i nxitur lexuesit që të
klikojnë në to duke e fshehur informacionin kryesor. (shih, http://lajmi.net/rezultat-i-habitshemne-kline-kjo-eshte-partia-fituese/).

Figura 10: Artikulli Clickbait i publikuar më 19 nëntor, 2017

Një tjetër titull karrem e hasim edhe tek artikulli i publikuar nga lajmi.net në kohën e zgjedhjeve
të vitit 2017. (shih, http://lajmi.net/e-pabesueshme-cfare-po-ndodh-me-rezultatin-ne-prishtine/).
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Figura 11: Artikulli Clickbait, i publikuar më 19 dhjetor, 2017

Sigurisht, logjika për t’ia tërhequr vëmendjen audiencës përmes një shkrimi është rregull i artë në
gazetari. Por jo mashtrimi i audiencës përmes titujve që bien në kundërshtim me atë që thuhet në
tekst. Pothuajse si çdo portal tani, fitimet e të cilëve varen më së shumti nga klikimet, edhe
lajmi.net përdor titujt karrem për të ngrehur klikime.
Normalisht që duke e tërhequr vëmendjen, ne shpresojmë që lexuesi ta lexojë gjithë artikullin tonë,
por shpesh herë lexuesit irritohen kur shohin se ajo çfarë thuhet në një titull bie në kundërshtim
me atë që thuhet në artikull. Sa i përket fenomenit Clickbait, kemi rastin e lajmit të publikuar në
kategorinë shoubiz më 16 nëntor, 2017 me titull: “Më në fund e bleu edhe Dafina Zeqiri”. (shih,
http://lajmi.net/me-ne-fund-e-bleu-edhe-dafina-zeqiri/).

Figura 12: Artikulli Clickbait, i publikuar më 16 nëntor, 2017

Titulli sigurisht se është Clickbait, duke i shtyrë lexuesit që ta klikojnë atë, vetëm për të mësuar në
fund se e gjitha çfarë këngëtarja ka blerë është një iPhone X.
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5.7 Lufta ndaj lajmeve të rreme
Lajmet e rreme nuk do të mund të shpërndaheshin kaq shumë pa rrjetet sociale, pasi këto platforma
lejojnë përdoruesit nga vende të ndryshme të lidhen më lehtë me përdoruesit e tjerë. Lufta ndaj
lajmeve të rreme ka disa vite që ka filluar, sidomos pas zgjedhjeve presidenciale në SHBA.
Përveç metodave dhe algoritmeve me ndihmën e inteligjencës artificiale që rrjetet sociale po
përdorin për të luftuar lajmet e rreme, disa shtete janë duke i luftuar lajmet e rreme në nivele
shtetërore duke sjell legjislacionin për të luftuar lajmet e rreme, të cilat janë kërcënim i veçantë
sidomos gjatë fushatave zgjedhore. (shih, https://www.euronews.com/2018/11/22/france-passescontroversial-fake-news-law)
Në Gjermani, për shembull, në qershor të vitit 2017 ka kaluar një ligj kundër gjuhës së urrejtjes në
rrjete sociale, pornografisë së fëmijëve, gjërave që kanë të bëjnë me terrorizmin dhe informacionin
e rremë. Nën këtë ligj, rrjetet sociale si Facebook dhe Twitter mund të dënohen me gjoba deri në
50 milionë euro, nëse dështojnë të largojnë përmbajtjet ilegale.

(shih,

https://www.bbc.com/news/technology-42510868)
Për shembull, Britania ka dënuar Facebook-un me 500,000 funte, për shkak të mos mbrojtjes së të
dhënave të përdoruesve (shih, https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/25/facebookfined-uk-privacy-access-user-data-cambridge-analytica). E gjitha kjo erdhi pas skandalit të njohur
me të dhëna “The Cambridge Analytica Files”, një hetimi 1 vjeçar në Facebook, me të dhëna dhe
ndikimin

që

ky

rrjet

pati

në

zgjedhje

në

epokën

digjitale.

(shih,

https://www.theguardian.com/news/series/cambridge-analytica-files).
Parlamenti francez ka kaluar gjithashtu një ligj kontrovers, në përpjekje për të luftuar lajmet e
rreme gjatë fushatave zgjedhore. Por, kritikët thonë se ky ligj kundër “manipulimit të
informacionit” mund të shkatërrojë demokracinë dhe të censurojë shtypin.

(shih,

https://www.euronews.com/2018/11/22/france-passes-controversial-fake-news-law).
Edhe shtete të tjera si Brazili, Malejzia, dhe Kenia kanë bërë ose propozuar ligje kundër përhapjes
së informacionit të rremë, në përpjekje për të luftuar lajmet e rreme. Por ndryshe nga këto vende,
në Kosovë nuk ka ndonjë ligj të tillë, prandaj kësisoj nuk ka as ndonjë seancë apo proces gjyqësor
që është duke u zhvilluar për shkak të lajmeve të rreme.
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Por, ekziston ligji kundër shpifjes dhe fyerjes, i cili dënon të gjithë ata që publikojnë një fakt ose
deklaratë të pavërtetë. (shih, https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2503).
Në uebfaqen e Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës, janë të publikuar vetëm dy vendime
në lidhje me lajmet e rreme deri më tani. Njëri vendim është publikuar më 1 prill, 2016 rreth
ankesës së Devolli Group kundër gazetës Kosova Sot dhe një tjetër më 7 prill, 2015 rreth ankesës
së z. Sokol Domniku kundër Gazetës Zëri.

(shih, http://presscouncil-

ks.org/?s=rrem%C3%AB&lang=sq).
Kurse, sa i përket rrjetit social Facebook, janë krijuar algoritma dhe vegla të ndryshme që ju
ndihmojnë njerëzve të njohin dhe detektojnë lajmet e rreme. Një vegël e fundit është edhe
Kontrolluesi i Fakteve apo “Fact Checker”, i cili në kohë reale po ju tregon njerëzve për artikuj të
ndryshëm, se a është i vërtetë apo jo.

Figura 13: Lajmi i rremë, i detektuar nga Fact-Checker

Kjo vegël e Facebook, kontrollon në kohë reale ueb-faqet e rreme të lajmeve të cilat në shumicën
e rasteve prodhojnë lajme të rreme për të fituar para. Sapo e detekton një lajm të rremë në
Facebook, kjo vegël shfaqet poshtë lajmit të shpërndarë dhe jep sinjalin se lajmi është i rremë.
“Jo të gjithë ata që bëjnë ueb-faqe të rreme të lajmeve e bëjnë për para. Ata që nuk motivohen nga
paratë, në përgjithësi, mund të ndahen në dy grupe: njëri grup përbëhet nga mashtruesit dhe
shakaxhinjtë, të cilët bëjnë lajme të rreme për emocion, për vëmendje ose për të shijuar
“budallallëkun” e grupeve që nuk i pëlqejnë. Lloji tjetër janë partizanët, të cilët shpikin lajme të
rreme të cilat mendojnë se do t’i ndihmojnë kauzës ose kandidatit të cilin kanë vendosur ta
përkrahin”. (Ball, 2018:160-161)
Facebook po vazhdon luftën me lajmet e rreme edhe në Kosovë. Vetëm një muaj më parë ka
mbyllur 212 faqe, grupe dhe llogari për aktivitet të dyshimtë në rrjetin social. Këtë e bëri të ditur
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udhëheqësi i Politikës së Kibernetikës në Facebook, Nathaniel Gleicher, duke treguar se rrjeti
social Facebook ka fshirë faqet, grupet dhe llogaritë që kishin sjellje të koordinuar joautentike nga
Irani, Rusia, Maqedonia dhe Kosova. (shih, https://newsroom.fb.com/news/2019/03/cib-iranrussia-macedonia-kosovo/)
Sigurisht, do të jetë e vështirë të drejtojmë avionin tonë nëpër turbulencën e epokës së lajmeve të
rreme, por me kujdes dhe vëmendje, mund t’ia dalim në këto kohë të pasigurta me ndihmën e vetëhulumtimit të së vërtetës dhe mekanizmave të tjerë të nxjerrjes të së vërtetës.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
Pra, siç u pa edhe nga ky punim, lajmet e rreme dhe ndikimi i tyre vërehet shumë edhe në vendin
tonë, ndryshe prej vendeve të tjera. Mënyra se sa shpejtë një lajm i rremë shpërndahet, i cili bëhet
qoftë për propagandë, për të fituar financiarisht, për qëllime parodie apo diçka tjetër, është e
pabesueshme.
Madje, faqe të verifikuara nga vetë rrjeti social Facebook dhe të cilësuara si të sigurta, kanë bërë
artikuj të rremë me qëllimin e vetëm për të përfituar diçka, duke i lënë njerëzit të bien pre e
dezinformatës.
Disa prej lajmeve të rreme, janë shpërndarë edhe nga vetë përdoruesit e rrjeteve sociale duke
klikuar në pa e kontrolluar fare. Disa prej tyre janë ritransmetuar edhe në portale serioze për shkak
të gabimeve të gazetarëve dhe nxitimit të tyre për ta plasuar lajmin i pari.
Disa prej lajmeve të rreme janë bërë qëllimisht nga grupe të caktuara, që tentojnë të ndikojnë në
opinionin publik, si për shembull rastet e cekura gjatë zgjedhjeve në Kosovë, si fushata të
sofistikuara të dezinformimit.
Të gjithë ne luajmë një rol të rëndësishëm në këtë botë informacionesh. Çdo herë që e pranojmë
një informacion pa e kontrolluar dy herë, e shpërndajmë atë artikull, video apo foto pa e verifikuar,
ne veç i shtojmë brumë konfuzionit.
Rrjetet sociale për momentin janë bërë aq të ndotura nga lajmet e pavlera, sa që secili prej nesh
duhet të marrin përgjegjësinë për të kontrolluar në mënyrë të pavarur atë që shohim në internet,
para se ta besojmë atë dhe ta shpërndajmë tek tjetri.
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